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ABSTRAKT
Zhvillimi i shpejtë i internetit dhe ndikimi që ai ka në jetën tonë, ka ndikuar në zhvillimin
gjithmonë e më të shtuar të web faqeve.
Web faqet janë bërë pjesë e ҫdo biznesi, institucioni etj. Ҫdo biznes gjithmonë e më shumë
po e sheh se të nevojshme web faqen e tyre. Kjo qon në kërkesen e zhvilluesve për krijimin
e web faqeve.
Në mënyrë që web faqet të krijohen më shpejtë dhe më lehtë qoi deri te zhvillimi i
frameworkëve. Frameworkët janë kode të shkruara që na ndihmojmë ti krijojmë web faqet
duke ia përshtatur kërkesave tona.
Janë zhvilluar disa framework për krijim e web faqeve përmes HTML, CSS dhe JavaScript.
Dy më të përdorurit dhe më të njohurit janë Bootstrap dhe Foundation.
Temë kryesore e këtij punimi është krahasimi i pikërisht këtyre dy Frameworkëve.
Varësisht nga kërkesat e web faqes njëri nga frameworkët na jep zgjidhje më të mirë. Që të
dy mbështeten nga shumica e browserave, mirëpo Internte Explorer nuk e përkrahë
Foundation.
Fjalët kyҫe: Framework, web faqet, Bootstrap, Foundation
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1

Hyrje

Teknologjia po zhvillohet me hapa shumë të shpejtë, ajo ka ndikim gjithmonë e më shumë
në jetën tonë të përditshme. Gjithqka është e lidhur me teknologji. Rutina e njeriut nuk
mund të paramendohet pa praninë e teknologjisë.
Interneti i dha shpirtë teknologjisë. Rrjetet sociale, portalet, lojrat online etj janë pjellë e
zhvillimit të teknologjisë dhe ndikimit të saj në jetën tonë.
Webi është ai i cili u ofron shërbime njerëzve anë e kandë botes.
Depërtimi i internetit në jetën tonë varet nga zhvillimi i webit. Krijimi i faqeve të internetit
është bërë temë mjaft e rëndësishme në ditët e sotme.
Gjithmonë e më shumë po bëhen përpjekje për zhvillim më të lehtë të web faqeve.
Framework na ofrojnë krijimin më të lehtë të faqeve. Tani, shumica e web faqeve të
krijuara janë të krijuara me njërin nga framework-ët e krijuar për të lehtësuar punen e
zhvilluesve të aplikacioneve.
Fokus i këtij punimi janë framework-ët për krijimin e web faqeve, Bootstrap dhe
Foundation, si dhe krahasimi në mes tyre.
Se cili framework është më i përshtatshëm në raste të veҫanta është tema kryesore e këtij
punimi.
Në këtë punim së pari jepet një mënyrë e shkurtër e krijimi të web faqeve, pastaj një
përshkrim i frameworkit dhe më pas krahasimi në mes të dy frameworkëve më të përdorur
Bootstrap dhe Foundation.
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2

Literatura e shfletuar

Web faqet janë temë shumë aktuale në ditet e sotme. Krijimi i web faqeve ka qenë temë e
shumë autorëve në punimet e tyre. Web faqet krijohen me anë të gjuhëve të ndryshme
progrmuese ku ndër to është edhe HTML, CSS dhe JavaScript. Framework-ët na lehtësojnë
shumë punen gjatë krijimit të vebfaqeve.

Në [1] janë përshkruar CSS Framework-ët dhe janë dhënë karakteristikat e tyre. Në [3] janë
përshruar vetitë e Bootsptra dhe përparsitë e tij në krahasim me framework-ët tjerë. Në [9]
janë dhënë vetitë e Foundation dhe arsyet se pse duhet të përdoret ky framework.
Një krahasim i këtyre Framework-ëve është dhënë në [11] duke i treguar kur është më e
përshtatshme të përodoret secili framework.

Zhvillim front-end, i njohur gjithashtu si zhvillimi anën e klientit është praktika e prodhimit
HTML, CSS dhe JavaScript për një website ose web aplikacion në mënyrë që një përdorues
mund të shoh dhe të ndërveprojnë me të direkt, sfidat që lidhen me zhvillimin në front-end
është në ndryshueshmerin e mjeteve dhe teknikave të cilat përdoren për të krijuar website
dhe zhvilluesi vazhdimisht duhet të jetë në rrjedha për librarit e reja që bëhen për ndërtimin
e web-aplikacioneve

Objektivi i ndërtimit të një web aplikacioni është, kur përdoruesit hapin faqen të shohin
informacionin në një format që është e lehtë për të lexuar dhe i rëndësishëm. Kjo është
komplikuar më tej nga fakti se përdoruesit tani përdorin një larmi të madhe të pajisjeve me
ekrane të ndrëshme dhe rezolucione të ndryshme duke detyruar zhvilluesin të marrë në
konsideratë këto aspekte kur dizajnimin faqen. Ata duhet të sigurojnë që faqja e tyre hapet
nga shfletues të ndryshëm (ndër-shfletuesit), sistemet operative të ndryshme (ndërplatformë) dhe pajisje të ndryshme (ndër-pajisje), e cila kërkon planifikim të kujdesshëm në
zhvillimin e website-ve dhe web aplikacioneve.
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Një web faqe është një dokument i cili është i përshtatshëm për web browsera dhe është e
qasshme përmes internetit. Një web browser paraqet web faqet në një monitor apo mobil.
Web faqja është ajo se qfarë ne shohim kur e qelim një browser dhe e kërkojmë një web
faqe specifike duke shkruar URL e webfaqes në broser. Mirëpo termi web faqe gjithashtu i
referohet fajlit kompjuterik, zakonisht i shkruar me HTML apo ndonjë gjuhë tjetër. Web
broseri i koordinon elementet e ndryshme të webit për ti prezantuar në web faqe.
Në mënyrë që të kuptojmë punen e një framework së pari duhet të dijmë se si krijohet një
webfaqe. Kjo është përshkruar më poshtë:

2.1.

Si ta krijojmë një web faqe?

Ka shumë mënyra për krijimin e webfaqeve. Webfaqet mund të krijohen përmes adresave
që na e mundësojnë atë gjë pa ndonjë konfigurim.
Mënyra profesionale për krijim e web faqeve është me anë të gjuhëve programuse html,
css, php etj, apo me perdorimin e ndonje framework-i i cili e lehtëson krijimin e webfaqeve.
Më poshtë janë dhënë shtatë hapa për krijimin e webfaqeve [1]:
1. Gjetja e hostit: pasi që të krijohet webfaqja ajo duhet që të shihet edhe nga të tjerët,
pra duhet të jetë në dispozicion për të tjerët. Kjo arrihet duke gjetur hostin i cili
përfshin një webserver ku vendosen webfaqet dhe të tjerët mund ti shikojnë ato.
2. Krijimi i domenit: pasi që të krijohet hosti, duhet të krijohet domeni. Domeni është
ajo që ne e shtypim në browser kur dëshirojmë ti qasemi një web faqe. Disa
shembuj të domeneve janë: webdesign.about.com, ëhitehouse.gov, pumpkinking.com.
Domain Name Service eshte është sistemi i kodimit të emrave të faqeve të
internetit. Pasi për kompjuterët më mirë janë të dhënat të shkruara në numra dhe për
njerëzit

më

mirë

në

shkronja,

është

futur

edhe

ky

sistem.

Sistemi në fjalë është i ngjashëm me sistemin e Adresave IP. Ky sistem ka emrat e
adresave që në këtë teknologji thirret Emri i domenit (Domain Name). Këta emra i
takojnë një niveli më të lartë të quajtur Niveli i sipërm i domeneve (Top-Level-

8

Dmain). Pjesët e emrave janë të ndara sikurse tek adresat IP, me një pikë si p.sh
yahoo.com.
3. Planifikimi i webfaqes: kur planifikoni një webfaqe duhet të dini se për qfarë e keni
atë webfaqe. A është faqe informuese, a është për ndonjë kompani apo shërbim.
Secili lloj i faqeve ka ndikim në dizajnin e faqeve. Para se të fillojmë të shkruajmë
një web faqe duhet të kemi të qartë se qfarë do të përmbajë webfaqja.

4. Dizajnimi dhe ndërtimi i web faqes: kjo është pjesa më komplekse e ndërtimit të një
web faqe. Kjo është pjesa ku fillojmë ta shkruajmë kodin. Kodi mund të shkruhet në
NotePad apo në ndonjë editor tjetër. Gjuhët bazë për krijimin e web faqeve janë
html dhe css, ku me anë të tyre mund të ndërtojmë një web faqe ashtu si ne e
dëshirojmë.

5. Publikimi i web faqes: pasi që të krijohet web faqja sipas specifikacioneve të cekura
ajo duhet të publikohet në hostin e specifikuar në hapin e parë.

6. Promovimi i web faqes: një nga mënyrat më të mira për promovimin e webfaqeve
është përmes SEO (search engine optimization), kjo e bën web faqen më të
disponeshme për përdoruesit e browserave dhe ndihmon që web faqja juaj të gjendet
nga njerëzit që kerkojnë shërbime të njejta me ato që ju i ofroni. Mënyra tjera për
promovimin e webfaqeve janë edhe përmes rrjeteve sociale apo edhe përmes
vetëmarketingut, reklamave, emaliave etj.

Mirëmbajtja e webfaqes: është pjesa më e lodhshme e krijimit të webfaqes, por nëse
dëshirojmë që webfaqja jonë të duket mirë dhe të mos paraqitet ndonjë problem, atëher ajo
duhet të mirëmbahet rregullisht. Është e rëndësishme që webfaqja të testohet para se të
publikohet dhe pas një kohe të testohet përsëri. Paisje të reja janë duke ardhur në treg
gjithmonë e më shumë si dhe browserat po përditësohen gjithmonë, kështuqë testimi i
webfaqeve duhet të bëhet rregullisht në mënyrë që webfaqet të ju përshtaten paisjeve dhe
browserave të ndryshëm.
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2.2.

Web faqet responsive

Sot në kohen e telefonëve të menqur secili nga ata kanë rezulucione të ndryshme të
ekraneve që e bën të mundishme punen në front-end duke shkruar kod për secilin nga këto
rezulicione duke ju përshtatur kërkesave të përduruesve.

Dizajnimi i webfaqeve responsive e bënë të mundur që webfaqet të duken mirë në qdo
paisje pavarsisht nga madhësia e ekranit. Në figuren 1 është paraqitur një webfaqe në paisje
të ndryshme, pasiqë webfaqja është responsive ajo duket mire në qdo paisje.

Figure 1 Paraqitja e webfaqes responsive në paisje të ndryshme [1]
Një mënyrë që webfaqen ta krijojmë responsive është që ta krijojmë atë vet. Një shembull i
një kodi në html dhe css të një web faqe responsive është dhënë më poshtë [1]:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-us">
<head>
<style>
.city {
float: left;
margin: 5px;
padding: 15px;
max-width: 300px;
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height: 300px;
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Responsive Web Design Demo</h1>
<div class="city">
<h2>London</h2>
<p>London is the capital city of England.</p>
<p>It is the most populous city in the United Kingdom, ëith a
metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>
</body>
</html>
Pas ekzekutimit të programit na paraqitet web faqja e dhënë në figuren 2:

Figure 2 Web faqja responsive [1]
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2.3.

Framework

Framework është një grup i koncspteve të standartizuara që ndihmojnë të përballemi më
probleme të ngjashëm, na ndihmojnë ti zgjidhim problemet e natyres së njëjtë [1].
Në dizajnimin e webfaqeve, frameworki është një paketë e standardizuar e kodeve (HTML,
CSS, JavaScript etj), që përdoret për të mbështetur zhvillimin e webfaqeve, si bazë për
ndërtimin e një faqe [1].

Shumica e websajteve kanë strukturë të ngjajshme. Qellimi i frameworkit është qe të ofrojë
një strukturë të përbashkët, kështuqë zhvilluesit e aplikacioneve nuk kanë nevojë të
zhvillojnë qdo detaj të aplikacionit por mund ta ripërdorin kodin e ofruar. Kështu
framework-ët na ndihmojnë që të kursejmë shumë kohë dhe të bëjmë më pak punë.
Janë dy tipe të frameworkave: ‘backend’ dhe ‘frontend’ varësisht për cilen shtresë është
frameworki.
Frontend framework përbëhet nga një paketë e fajlave dhe folderave të standartizuar
(HTML, CSS, JavaScript).

Komponentet më të zakonshme janë: kodi CSS për krijimin e rrjetit (ang. Grid) (rrjeta është
sistem i krijuar me framework ku faqen e ndan në 12 kolona), kjo mundëson pozicionimin e
elementeve të web faqes në mënyrë më të shpejtë dhe më të lehtë, definimi i tipografisë për
HTML elementet, krijimin e klasave CSS që përdoren për stilimin e elementeve më të
avancuara.
Rrijta e përdorimit të webfaqeve responsive të cilat janë të adaptueshme për qdo paisje rrit
nevojon e krijimit edhe të framework-ëve responsive. Framework-ët ofrojnë krijimin e
webfaqeve responsive dhe zgjidhen problemin për krijimin e këtyre faqeve.
Framework-ët mund të ndahen në framework të thjeshtë dhe komplet. Cili lloj përdoret
varet nga kompleksiteti i webfaqes.
Zgjedhja e frameworkit të përshtatshem varet nga disa faktorë [1]:
•

Shpejtësia e instalimit: disa janë shume të lehtë për instalim, disa janë shume më të
komplikuar.
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•

Lehtësia e kuptimit: disa janë më të kuptueshëm kurse disa shumë vështirë
kuptohen

•

Opcionet: disa framework janë më kompleks dhe ofrojnë më shumë opcione të
konfigurimit.

•

Integrimi me sistemet tjera

Framework-ët nuk është e domosdoshme të përdoren. Varet nga zhvilluesi i webfaqet a
dëahiron ti përdor apo jo. Ato kanë disa përparësi dhe mund të jenë shumë të dobishme për
disa zhvillues të web faqeve, por për disa të tjrë mund të mos jenë të dobishëm.
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3. Deklarimi i problemit
Dizajnimi i web-faqeve është një proces shumë i rendesishem prandaj krijimi i tyre me anë
të html,css dhe javascript ka avancuar ҫdo dit a më shumë. Ndertimi i një librarie si
Boostrapi dhe Foundation ka bërë te mundur qe zhvilluesit e aplikacioneve te të përfitojn
shpejtsi dhe kualitet në ndertimin e tyre.

Motivimi kryesor që më ka shtyrë të hulumtoj dhe të punoj në këtë drejtim, ka qenë kerkesa
e programerëve per të ndërtuar websites me shpejt dhe poashtu meqenëse shumica e
njerëve në ditët e sodit përdorin telefonat e menqur nevoja per responsivitet ka qenë e
pashmagshme.Permes Libraris së Boostrapit dhe grid sistemit të tij mund të thjeshtohet
puna per krijim e një faqe me responsivitet ne qdo telefon tablet dhe kompjuter. Gjithashtu
edhe me Foundation është më e lehtë të krijohet një webfaqe.

Përdorimi i Boostrapit dhe Foundation mund të jetë në forma të ndryshme varësisht prej
nevojes së klientit. Në këtë punim fokusi është vendosur në sistemin e gridave qe ofron
Libraria e Bootstrapit dhe Foundation e cila pothuajse zbatohet në qdo website. Fokusi
tjeter i rëndësishem në këtë librari është kostumizimi i Libraris me të cilën zhvilluesit mund
të krijon grida të cilat i përshtasin sipas nevojës së aplikacionit.Në mënyr që kodi të jetë sa
më i pastër duhët të krijohet një file .css i në të cilin mbishkruhet kodi i cili është i
paracaktuar në Librarin e Boostrapit dhe Foundation.
Problemi që mund të paraqitet gjatë krijimit të një webfaqe është ajo se cili framework
është më i përshtatshëm të përodret. Jo gjithmonë i njejti framework është i përshtatshëm
për raste të ndryshme të webfaqeve.
Në këtë punim diplome jepet përshkrimi i dy framework-ëve më të përdorur dhe krahasimi
i tyre, si dhe rastet kur është i përshtatshëm të përdoren këta framework.
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3.1.

Pyetja hulumtuese

Ҫështja kryesore që do të trajtohet në këtë punim është cili nga framework-ët e përshkruar
është më i përshtatshëm të përdoret. Cilat janë përparësitë e Bootsptrap ndaj Foundation
dhe cilat janë përparësitë e Foundation në krahasim me Bootstrap, janë temat që do të
zhvillohen në këtë punim.
Në vazhdim është dhënë përshkrimi i këtyre framework-ëve dhe krahasimi i tyre.
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4. Rasti i studimit
4.1.

Bootstrap

Bootstrap është ‘frontend’ framework për web aplikacione. Përmban template të shkrura në
HTML dhe CSS për komponente të ndryshme të ndrëfaqes, poashtu përmban edhe kode në
JavaScript. Për dallim nga shumë framework-a tjera, bootstrap ka të bëjë vetëm me
‘frontend’.
Bootstrap emri origjinal i të cilit është Twiter Blueprint, u zhvillua nga Mark Otto dhe
Jacob Thornton në Twiter si framework për të inkurajuar përputhjen për mjetet e
brendshme [2]. Para Bootstrap, librari të ndryshme janë përdorur për zhvillimin e
ndërlidhjes, e cila ҫoi në mospërputhje dhe në mirëmbajtje më strikte.
Pas disa muajsh të zhvillimit të Tëiter Blueprint nga një grup i vogel, shumë zhvillues në
Tëiter filluan të kontribonin në projekt, dhe më vonë u quajt Bootstrap.
Më 31 Janar 2012, Bootstrap 2 u prezantua [2]. Kjo solli frameworkin me 12 kolona dhe
dizajnimin e komponenteve responsive si dhe disa ndryshime në disa komponente
ekzistuese. Bootstrp 3 u paraqit me 19 Gusht 2013 [3], kurse në tetor të vitit 2014, Mark
Otto paraljamroi se Bootstrap 4 ishte në zhvillim. Versioni i parë i Bootstrap 4 u paraqit më
19 Gusht 2015 [4].
Bootstrap është kompatibil me versionet e fundit të Google Chrome, Internet Explorer,
Opera dhe Safari, edhe pse disa nga këta browsera nuk mbështeten nga të gjitha platformat
[5]. Që nga versioni i dytë Bootstrap mbështet dizajnimin e web faqeve responsive. Kjo do
të thotë se web faqet përshtaten në mënyrë dinamike duke pasur parasysh karakteristikat e
paisjes (desktop, tablet, telefon mobil).
Bootstrap është ‘open source’ dhe i disponueshëm në GitHub [6]. Zhvilluesit inkurajohen të
marrin pjesë në projekt dhe ta japin kontributin e tyre.
Zhvilluesit mund ta adaptojnë Bootstrap duke zgjedhur komponentet që ata dëshirojnë ti
pqrdorin në projektet e tyre.
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Bootstrap ofron një grup të stileve që ofrojnë bazat e definimit të stileve për të gjithë
komponentet HTML. Këto ofrojnë mënyren për formatizimin e tekstit, tabelave dhe formës
së elementeve.
Bootstrap ka edhe disa komponente JavaScript në formë të shtojcave jQuery. Ato ofrojnë
elemente shtesë si dritaret për dialog. Ato gjithashtu e zgjerojnë funksionalitetin e disa
elementeve ekzistuese.

4.1.1. Grid sistemi
Bootstrap krijon një web faqe responsive duke ndarë hapsiren në 12 kolona. Përfshin klasa
të definuara për opcione më të lehta. Grid sistemi krijon web faqet përmes rreshtave dhe
kolonave, në të cilat pozicionohet përmbajtja e faqes. Ja se si funksionon grid sistemi në
Bootstrap [2]:
•

Rreshtat duhet të vendosen brenda ‘container’ për rradhitje të mirë

•

Rreshtat përdoren për të krijuar grupet horizontale të kolonave

•

Përmbajtja duhet të vendoset brenda kolonave

•

Klasat e definuara të grud sistemit si .row dhe .col-xs-4 janë në dispozicion për të
krijuar sistemin grid në mënyrë më të shpejtë

•

Kolonat krijojnë hapësirë në mes të kolones dhe përmbajtjes përmes ‘padding’.

•

Kolonat krijohen duke specifikuar numrin e 12 kolonave që i kemi në dispozicion
që ne dëshirojmë ti përdorim. Për shembull, nëse dëshirojmë ti krijojmë tri kolona të
barabarta, atëher do ti përdorim tri ‘.col-xs-4’.

•

Nëse më shume se 12 kolona janë të vendosura në një rresht, një grup e kolonave
estra do të kalojë në rreshtin tjetër.

Më poshtë është treguar një shembull se si bëhet ndarja e hapësires së punes në kolona,
është dhënë kodi i shkruar me HTML dhe në figurë është paraqitur ekzekutimi i programit.
<div class="row">
<div
<div
<div
<div

class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
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<div
<div
<div
<div
<div
<div
<div
<div

class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>
class="col-md-1">.col-md-1</div>

</div>
<div class="row">
<div class="col-md-8">.col-md-8</div>
<div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div> <div class="row">
<div class="col-md-4">.col-md-4</div>
<div class="col-md-4">.col-md-4</div>
<div class="col-md-4">.col-md-4</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">.col-md-6</div>
<div class="col-md-6">.col-md-6</div>
</div>

Figure 3 Grid sistemi te Bootstrap [2]

4.1.2. Tipografia
Të gjithë HTML nëntitujt (ang. Headings) janë në dispozicion përmes klasave h1 deri në
h6, kto i përdorim kur dëshirojmë ti paraqesim fjalitë si tituj apo nëntituj të ndonjë
paragrafi.
Më poshtë është dhënë kodi në HTML për 6 tipet e nëntitujve.
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<h1>h1.
<h2>h2.
<h3>h3.
<h4>h4.
<h5>h5.
<h6>h6.

Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap
Bootstrap

heading</h1>
heading</h2>
heading</h3>
heading</h4>
heading</h5>
heading</h6>

Më poshtë është dhënë figura në të cilin është paraqitur ekzekutimi i programit

Figure 4 Ekzekutimi i programit për nëntituj [2]
Në qdo nëntitull mund të krijohet ndonjë tekst sekondar përmes tagut <small> apo klases
.small
Më poshtë është dhënë një shembull i një kodi ku është përdourur tagi <small>
<h1>h1. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h1>
<h2>h2. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h2>
<h3>h3. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h3>
<h4>h4. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h4>
<h5>h5. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h5>
<h6>h6. Bootstrap heading <small>Teksti sekondar</small></h6>
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Më poshtë është dhënë figura ku është paraqitur ekzekutimi i programit

Figure 5 Ekzeutimi i programit për nëntituj sekondar [2]

Madhësia e shkronjave në bootstrap, nëse ne nuk e caktojmë atë është 14px. Kjo aplikohet
në të gjithë paragrafët. Paragrafi shkruhen përmes tagut <p>.....</p>.
Për të theksuar një tekst përdoret tagi <mark>. Teksti që gjendet në mes të
<mark>...</mark> dallohet nga pjesa tjetër e tekstit.
Për të treguar një tekst që është fshirë përdorim tagin <del>. Teksti i cili gjendet në mes të
këtij tagu duket kështu:

Për të shtuar një pjseë të tekstit përdorim tagin <ins>. Teksti që ndodhet në mes të
<ins>...</ins> duket si më poshtë:

Një pjesë e tekstit mund të paraqitet i nënvizuar nëse aj shkruhet në mes të <u>....</u> dhe
duket si më poshtë:

<small> përdoret për ta paraqitur tekstin sa 85% e madhësisë së titullit. Nëntitujt përdorin
madhësinë e tyre të shkronjave për tekstin që shkruhet poshtë tyre. Mund të përdoret edhe
klasa .small ne vend të <small>.
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Që të paraqitet një pjesë e tekstit si ‘bold’ përdoret tagu <strong>. Ky tekst duhet si më
poshtë:
Tagu <em> përdoret për ta paraqitur një pjesë të tekstit si ‘italic’. Ky tekst duket si më
poshtë:

Teksti mund të pozicionohet në pjesë të ndryshme të faqes përmes klasave të rradhitjes
(ang. Alignment classes). Më poshtë është paraqitur një pjesë e kodit për pozicione të
ndryshme të tekstit:
<p
<p
<p
<p
<p

class="text-left">Left aligned text.</p>
class="text-center">Center aligned text.</p>
class="text-right">Right aligned text.</p>
class="text-justify">Justified text.</p>
class="text-noërap">No ërap text.</p>

Në figuren e mëposhtme është paraqitur ekzekutimi i këtij programi

Figure 6 Ekzekutimi i programit për pozicionimin e tekstit [2]
Adresat shkruhen me tagun <adress>, më poshtë është dhënë kodi për një adresë të shkruar
me bootstrap
<address>
<strong>Twitter, Inc.</strong><br>
Ismail Qemali 197<br>
Gjakove, Kosove<br>
<abbr title="Phone">P:</abbr> (44) 759-700
</address>
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<address>
<strong>Jeton Dobruna</strong><br>
<a href="mailto:#">jetondobruna@gmail.com</a>
</address>

Kjo adresë në një web faqe duket si më poshtë:

Listat e parenditura në bootstrap paraqiten përmes tagit <ul>, më poshtë është paraqitur një
kod i shkurtër dhe ekzekutimi i tij.
<ul>
<li>Pranvera</li>
<li>Vera</li>
<li>Vjeshta</li>
<li>Dimri</li>
</ul>

Listat e renditura paraqiten përmes <ol>, i njëjti kod si më lartë është paraqitur tani për
listat me renditje.
<ol>
<li>Pranvera</li>
<li>Vera</li>
<li>Vjeshta</li>
<li>Dimri</li>
</ol>
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Lista përshkruese shkruhet me anë të:
<dl>
<dt>....</dt>
<dd>...</dd>
</dl>

Nëse dëshirojmë qe lista përshkruese të na paraqitet horizontalisht atëherë shënojmë klasen
‘dl-horizontal’.
Variablat në bootstrap shënohen me tagin <var>.
Për krijimin e tabelave përdoret tagi <table> apo klasa .table
Format në bootstrap shkruhen si më poshtë përmes tagit <form> [2]
<form>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
<input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1"
placeholder="Email"> </div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputPassëord1">Passëord</label>
<input type="passëord" class="form-control" id="exampleInputPassëord1"
placeholder="Passëord">
</div>
</form>

Këta butona mund të paraqiten edhe horizontalisht përmes klases ‘form-horizontal’.
Figurat në një web faqe te krijuar me anë të bootstrap mund të shtohen përmes tagit <img>
dhe duke specifikuar burimin se ku ndodhet ajo figurë.
Figura mund të paraqitet në faqe me forma të ndryshme si rrethore apo katrore.
Në kodin e mëposhtem është dhënë një shembull i një figure se si ajo shtohet në një faqe.
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<img src="..." alt="..." class="img-rounded">
<img src="..." alt="..." class="img-circle">
<img src="..." alt="..." class="img-thumbnail">

Në figuren e mëposhtme është paraqitu se si duket ky kod në një faqe.

Figure 7 Paraqitja e figures në një faqe
Në këtë kapitull u paraqiten disa nga fuksionet në Bootstrap, ka edhe shume klasa tjera të
cilat mund ti përdorim në Bootstrap.
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4.2.

Foundation

Foundation është framework ‘frontend’. Foundation ofron komponente responsive të
sistemit grid në HTML dhe CSS si tipografi, butona, forma etj si dhe disa zgjerime në
JavaScript. Foundation mirëmbahet nga ZURB dhe është një projekt ‘open source’.
Foundation u shfaq si ZURB projekt për të zhvilluar ‘front end’ kodet më shpejtë dhe më
mirë. Në tetor 2011, ZURB prezantoi Foundation 2.0 si ‘open source’ nën MIT Locense[7].
Në Qershor 2012 ZURB paraqiti Foundation 3.0 [8], kurse versioni i katërt u paraqit në
shkurt të vitit 2013[9], kurse në nëntor 2015 u paraqit Foundation 5.0. Ekipi është duke
punuar në një version të ri i cili do të shfqet së shpejti.
Foundation u dizajnua dhe u testua për një numer të madh të browserave dhe te paisjeve.
Është frameworki i parë responsiv i ndërtuar me Sass/SCSS, duke iu dhënë zhvilluesve
mundesinë për zhvillim të shpejtë. Si pasojë e përdorimit të Sass, komoponentet e
Foundation janë shumë lehtë të stilohen dhe zgjerohen më thjeshtë.
Qe nga versioni i dytë Foundation mbështet web faqet responsive[10]. Pra, web faqet e
dizajnuara me Foundation përshtaten në secilen paisje. Foundation është ‘open source’ dhe
i disponueshëm në github. Zhvilluesit janë të inkurajuar që të marrin pjesë në këtë projekt
dhe ta japin kontributin e tyre.
Zhvilluesit mund ta adaptojne Foundation për projektet e tyre, duke zgjedhur komponentet
që ata i dëshirojnë në projekt.
Foundation është standard me gjërsi 940 pixel, dhe me sistemin fleksibil grid. Ofron një
grup të stileve që paraqesin bazat për definimin e stileve të komponenteve HTML. Këto
ofrojnë një sistem për formatimin e tekstit, tabelave dhe form elementeve.
Komponentet JavaScript në Foundation kanë lëvizur nga libraria jQuery JavaScript në
Zepto. Sidoqoftë Foundation 5 lëvizi në publikimet më të reja të jQuery2, por nuk mbështet
Internet Explorer 6, 7 ose 8.
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4.2.1. Grid sistemi
Sistemi grid formon bazen për Foundation për krijimin e web faqeve responsive. Ndan
hapsiren për web faqe në 12 kolona, sikurse edhe te Bootstrap.
Fillon duke shtuar një element të klases row. Kjo krijon një bllok horizontal që përmban
kolonat vertikale. Pastaj shtohen ‘div’ me klasen column brenda atij rreshti. Mund të
përdoret column ose columns, ka vetëm dallim gramatikor, nuk ka ndonjë ndikim në
strukturen e faqes. Pastaj specifikohen gjërësitë e qdo kolone me ‘small’, ‘medium’ dhe
‘large’.
Foundation së pari u krijua për paisjet mobile më të vogla. Paisjet më të mëdha i trashiguan
këto kode me këto stile. Pastaj u modifikuan për paisje më të mëdha sipas nevojes.
Më poshtë është dhënë një kod i shkruar ne HTML me Foundation framework për ndarjen e
web faqes në kolona dhe rreshta duke krijuar kështu grid sistemin [10].

<div class="row">
<div class="small-2 large-4 columns">...</div>
<div class="small-4 large-4 columns">...</div>
<div class="small-6 large-4 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
<div class="large-3 columns">...</div>
<div class="large-6 columns">...</div>
<div class="large-3 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
<div class="small-6 large-2 columns">...</div>
<div class="small-6 large-8 columns">...</div>
<div class="small-12 large-2 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
<div class="small-3 columns">...</div>
<div class="small-9 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
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<div class="large-4 columns">...</div>
<div class="large-8 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
<div class="small-6 large-5 columns">...</div>
<div class="small-6 large-7 columns">...</div>
</div>
<div class="row">
<div class="large-6 columns">...</div>
<div class="large-6 columns">...</div>
</div>
Më poshtë është dhënë sistemi grid i një webfaqe i ndarë në kolona dhe rreshta.

Figure 8 Sistemi grid te Foundation [10]
Sistemi grid i vogel zgjerohet në ekrane më të mëdha më lehtë se sa sistemi grid i madh në
ekrane më të vogla.
Më poshtë është dhënë një sistem grid i vogël

<div class="row">
<div class="small-2 columns">2 columns</div>
<div class="small-10 columns">10 columns</div>
</div>
<div class="row">
<div class="small-3 columns">3 columns</div>
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<div class="small-9 columns">9 columns</div>
</div>

Figure 9 Grid sistemi i vogel [10]
Gjithashtu ekziston sistemi grid i mesëm për ekrane të mesme. Një program në HTML për
grid sistemet e mesme është dhënë më poshtë:

<div class="row">
<div class="medium-2 columns">2 columns</div>
<div class="medium-10 columns">10 columns</div>
</div>
<div class="row">
<div class="medium-3 columns">3 columns</div>
<div class="medium-9 columns">9 columns</div>
</div>

Figure 10 Grid sistemi i mesëm [10]

4.2.2. Tipografia
Foundation përfshin stile për të gjithë nëntitujt, sikurse edhe te Bootstrap. Nëntitujt ndahen
nga h1 deri në h6. Më poshtë është dhënë një kod për nëntitujt e ndryshëm dhe ekzekutimi i
këtij programi është pataqitur në figuren më poshtë

<h1>h1. Ky eshte nje titull shume i madh.</h1>
<h2>h2. Ky eshte nje titull i madh.</h2>
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<h3>h3. Ky eshte nje titull i mesem.</h3>
<h4>h4. Ky eshte nje titull mesatar.</h4>
<h5>h5. Ky eshte nje titull i vogel.</h5>
<h6>h6. Ky eshte nje titull shume i vogel.</h6>

Figure 11 Nëntitujt në Foundation
Duke shtuar tagin <small> në ndonjërin nëntitull mund të zvoglohet një pjesë e tekstit, në të
njëjtën mënyrë sikurse në frameworkin Bootstrap
Më poshtë është dhënë një kod i realizuar në këtë mënyrë dhe në figuren 3.5 ekzekutimi i
këtij programi.

<h1>h1. Ky eshte nje titull <small>shume i madh.</small></h1>
<h2>h2. Ky eshte nje titull <small>i madh.</small></h2>
<h3>h3. Ky eshte nje titull <small>i mesem.</small></h3>
<h4>h4. Ky eshte nje titull <small>mesatar.</small></h4>
<h5>h5. Ky eshte nje titull <small>i vogel.</small></h5>
<h6>h6. Ky eshte nje titull <small>shume i vogel.</small></h6>
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Figure 12 Nëntitujt me opcionin small
Pasi Foundation sikurse edhe Bootstrap jane frontend framework të shkruara ne html dhe
css dhe me disa komponente ne JavaScript, kodi i tyre është shumë i ngjashëm. Paragrafet
shënohen njejtë me <p>....</p> edhe në Foundation. Kur dëshirojmë që një pjesë e tekstit të
jetë bold ajo shënohet në mes të <strong>...</strong>. Nëse dëshirojmë që teksti të jetë
italic ai shënohet në mes të <em>...</em>.
Lisitimi i parenditur bëhet përmes:

<ul>
<li>...</li>
<li>...</li>
<li>...</li>
<ul>
Listimi i renditur bëhet:
<ol>
<li>...</li>
<li>...</li>
<li>...</li>
<ol>

Ka shumë variabla që përdoren për ta ndryshuar tipografinë.
Disa prej tyre janë dhënë më poshtë:
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$header-font-family: "Helvetica Neue", "Helvetica", Helvetica, Arial, sansserif;
$header-font-weight: bold;
$header-font-style: normal;
Këto variabla përdoren për te ndërruar stilin e shkronjave në header.

$paragraph-font-family: inherit;
$paragraph-font-ëeight: normal;
$paragraph-font-size: 1rem;
Këto përdoren për të ndërruar fontin e paragrafit.

$hr-border-width: 1px;
$hr-border-style: solid;
$hr-border-color: #ddd;
Këto përdoren për stilimin e hr elementeve.
Këto ishin disa nga karakterisitikat e Foundation. Kodet e stilimit të elementeve, menyra e
shkrimit të nëntitujve, paragrafët, listat e renditura, dhe të parenditura etj me një fjalë
tipografia janë të njejta si në Bootstrap ashtu edhe në Fundation, pasi që në të dy rastet
kodet shkruhen me html dhe css.
Dallim ka te sistemi grid, në të dy rastet hapsira ndahet në 12 kolona, mirëpo ka pak dallim
në mënyren se si shkruhet kodi kur bëhet ndarja në kolona. Më poshtë do të jepet një
krahasim i këtyre dy frameworkëve.
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4.3.

Krahasimi i Bootstrap dhe Foundation

Siҫ u cek edhe më lartë Bootstrap dhe Foundation janë CSS Framework, kështu që ata i
ndajnë shumë veti të njejta.
Një CSS framework përbëhet nga këto komponente [1]:
•

Kodi HTML që na ndihmon ta formojmë strukturen e web faqes

•

Stilet e tipografisë

•

CSS që na ndihmon ta ndryshojmë mënyren se si ti paraqesim elementet

•

JavaScript që na ndihmon të ndryshojmë elementet dinamike

•

‘media queries’

Nga këto komponentet rrjedh edhe ngjashmëria e madhe që këto dy framework e kanë.
Pavarësisht kësaj këto dy framework kanë edhe dallime, të cilat e bëjnë njërin framework
më të përshtatshëm në raste të veëqanta.
Nëse analizojmë trendin e interesimit për këto dy framework do të shohim se kemi dallime
sa i përket interesimit për këta framework. Në figuren 4.1 është dhënë ky trend në mes të
Bootstap dhe Foundation. Me ngjyrë të kaltër është paraqitur lakorja për trendin e
Bootstrap, kurse me të kuqe ajo për Foundation.

Figure 13 Trendi i interesimit për Bootstrap dhe Foundation [11]
Sipas BuiltWith, 11.8% e top 100000 web sajtave përdorin Bootstrap, kurse 2.3% përdorin
Foundation.
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Edhe në Github Bootstrap ka komunitetin më të madh online nga të gjithë frameëok-ët
tjerë.

4.3.1. Grid Sistemi
Pjesa më e rëndësishme e një frameworki është gird sistemi. Foundation u bë i njohur për
grid sistemin e tij, më pas edhe Bootstrap kishe këtë përparsi duke e lënë pak anash
Foundation. Siҫ e pamë më lartë grid sistemi është i ngjashëm për të dy frameworkët, ka
dallim në terminologjinë e shkrimit.
Mirëpo ka disa karkteristika në grid sistemin e Foundation që ia vlenë të përmenden. Si një
avantazh i foundation konsiderohet ‘block grid’, duke mundësuar ndarjen e elemtenteve të
një liste të ndahen në grid në mënyrë të njejtë. Nëse dëshirojmë ti paraqesim p.sh pesë
figura në një rresht të ndarë në mënyrë të barabartë, atëher përdorim block grid. Më poshtë
është dhënë një shembull i një ‘block grid’.
<ul class=”small-block-grid-3”>
<li>...</li>
<li>...</li>
<li>...</li>
</ul>
Nëse në mes të elementeve <li>..</li> vendosim nga një figurë atëher ekzekutimi i
programit do të duket si më poshtë.

Figure 14 Block grid sistemi [1]
Pra, logjika e funksionimit të grid sistemit është e ngjashme në të dyja rastet dhe mbetet te
zhvilluesi i aplikacionit të vendosë se cilën ta përdorë, varëishtse cila i duket atij më e
përshtatshme.
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4.3.2. Njësia e madhësisë
Një dallim tjetër në mes të këtyre dy framework është një njësinë e madhësisë të cilen e
përdorin këto të dyja. Bootstrap përdor pixels kurse Foundation përdor rems [11]. Ka
dallim midis këtyre dy njësive, edhe pse të dyja na japin rezultate të njejta, madhësi të
njëjtë të komponeteve të web faqes. Është preferecë personale se cilin framework përdorim
sa i përket njësisë së madhësisë.
Përderisa pixeli mund të duket më familjar për dizajnuesit e webit që nuk kanë aq shumë
eksperiencëë, rems i ndihmon dizajnerët të mendojnë më shumë për proporcionet. Pixeli
është njësi absolutë kurse remi është relative.
Përdorimi i pixelit apo i remit është perferencë personale. Nesë ju duket më e përshtatshme
të punoni me pixela atëher bootstrap është frameworki që duhet ta përdorni. Kur përdorni
pikselat ju duhet ta caktoni gjërsinë, lartësinë dhe margjinat e komponentëve, dhe
elementeve tjera të mbivendosura në ҫdo ekran apo paisje.

4.3.3. Aftësia për te ndërhyrë
Kjo paraqet aftësinë për të ndryshuar paraqitjen vizuele të ҫdo frameworki. Bootstrap na jep
mundësinë që të krijojmë një web faqe duke na ofruar gjithqka qka na nevojitet, kurse
Foundation na ofron mundësinë që të ndërhyjmë në framework, duke e bërë kështu punen
më të ngadalshme [11].
Me Bootstrap, web faqja duket se është bërë me Bootstrap, apo thënë ndryshe Bootstrap ka
një pamje ‘by default’ që vërehet në të gjitha web faqet. Nëse dëshirojmë qe të mos vërehet
që kemi zhvilluar web faqen me Bootstrap duhet që të ndërhyjmë në stilin e komponenteve
që te largohet pamja e Bootstrap.
Foundation, ka pamje që i përshtatet browserit, dhe kështu është më e lehtë që të përshtatet
dhe rregullohet në një dizajn unik.
Duhet cekur se Bootstrap ka llojllojshmëri më të madhe të stileve të cilat janë në
dispozicion, ka më shumë mundësi zgjedhje. Në anen tjetër edhe Foundation ka
llojllojshmëri të stileve të cilat janë në dsipozicion për zhvilluesin e aplikacioneve, por ato
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janë në numer më të vogel në këtë rast. Përderisa dizajnerët dëshirojnë që web faqet e tyre
të dallojnë nga njëra tjetra, të mos duken të njëjta, atëherë Bootstrap iu ofron më shumë
mundësi në këtë aspekt.

4.3.4. Paisjet mobile
Si shkak i dizajneve responsive dhe rritjes së popullartitetit të përdoruesve mobil, shumë
zhvillues të aplikacioneve, zhvillojnë web faqe për paisje mobile.
Mënyra e Foundation për të zhvilluar web faqe për paisjet mobile është duke ndjekur një
rregull të thjeshtë: ҫdo gjë që nuk aplikon ‘media query’ konsiderohet paisje mobile.
Dizajnerët që dëshirojnë që ndonjë element të duket ndryshe në kompjuter ose tablet duhet
të specifikojnë ‘media query’. Kjo u njoh si zhvillimi i parë i web faqeve në paisjet mobile.
Bootstrap qaset në paisjet mobile nga një kënd tjetër. Dizajnerët që dëshirojnë të dizajnojnë
për paisje mobile duhet të specifikojnë ‘media query’. Nëse dizajnerët nuk krijojnë për
paisje mobile atëher përdoruesit mobil duhet të shikojnë në desktop [11].
Duke i dizajnuar elementet së pari për desktop, duhet të thotë që ju duhet të mendoni më
shumë se si ti përshtatni ato për paisje mobile. Në anen tjetër qasja e Foundation që së pari
ti dizajnojmë web faqet për paisje mobile iu jep hapësirë dizajnuesve që të fokusohen më
shumë në përmbajtje se sa në hapësira ndërmjet elementeve.

4.3.5. Mbështetja nga browserat dhe performanca
Mbështetja nga browserat dhe performanca është shumë e mirë për të dy frameworkët. Ka
një përjashtim të Foundation, web faqet e krijuara me këtë framework nuk mbështeten nga
Internet Explorer 8 [11]. Për disa dizajner kjo nuk është e rëndësishme, mirëpo ka të tjerë
qe iu pengon ky kufizim.
Kur krahasojmë performancën e Bootstrap dhe Foundation, diferenca nuk është aq e
madhe, ajo është vështirë e dallueshme. Sigurisht ka disa dallime të vogla por këto bazohen
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në karakteristikat specifike si komponentët e framework apo browseri që i përkrahin këto
dy framework.

4.4.

Shembull

Më poshtë është dhënë një shembull i krijimit të një webfaqe me anë të Bootstrap dhe
Foundation. Së pari është bërë lidhja e kodit me frameworkin përkatës. Linku për lidhje
shënohet në ‘header’ të kodit. Kodi është shumë i ngjashëm, dallimi është te mëyra e
kirijimit të grid sistemit. Si dhe përparësia të cilen e ka Foundation për përdorimin e grid te
menyja kryesore.
Më poshtë janë paraqitur kodet kryesore ne html të krijuara me Bootsrap dhe Foundation si
dhe në figurë dizajni i këtyre web faqeve.

Kodi në Bootstrap
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link
href="http://s3.amazonaws.com/codecademycontent/courses/ltp/css/shift.css
" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="http://s3.amazonaws.com/codecademy
content/courses/ltp/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="main.css">
</head>
<body>
<div class="nav">
<div class="container">
<ul class="pull-left">
<li><a href="#">Name</a></li>
<li><a href="#">Browse</a></li>
</ul>
<ul class= "pull-right" >
<li><a href="#">Sign Up</a></li>
<li><a href="#">Log In</a></li>
<li><a href="#">Help</a></li>
</ul>
</div>
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</div>
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<h1>Find a place to stay.</h1>
<p>Rent from people in over 34,000 cities and 192 countries.</p>
<a href="#">Learn More</a>
</div>
</div>
<div class="learn-more">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h3>Travel</h3>
<p>From apartments and rooms to treehouses and boats:
stay in unique spaces in 192 countries.</p>
<p><a href="#">See how to travel on Airbnb</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h3>Host</h3>
<p>Renting out your unused space could pay your bills
or fund your next vacation.</p>
<p><a href="#">Learn more about hosting</a></p>
</div>
<div class="col-md-4">
<h3>Trust and Safety</h3>
<p>From Verified ID to our worldwide customer support
team, we've got your back.</p>
<p><a href="#">Learn about trust at Airbnb</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Kodi ne Foundation
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link href="http://s3.amazonaws.com/codecademycontent/courses/ltp/css/shift.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="css/foundation.css">
<link rel="stylesheet" href="css/app.css">
<script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
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<link rel="stylesheet" href="main.css">
</head>
<body>
<div class="nav">
<div class="container">
<div class="row">
<ul class="small-block-grid-5">
<li><a href="#">Name</a></li>
<li><a href="#">Browse</a></li>

<li><a href="#">Sign Up</a></li>
<li><a href="#">Log In</a></li>
<li><a href="#">Help</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="jumbotron">
<div class="container">
<div class="row">
<h1>Find a place to stay.</h1>
<p>Rent from people in over 34,000 cities and 192 countries.</p>
<a href="#">Learn More</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="learn-more">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="small-2 large-4 columns">
<h3>Travel</h3>
<p>From apartments and rooms to treehouses and boats:
stay in unique spaces in 192 countries.</p>
<p><a href="#">See how to travel on Airbnb</a></p>
</div>
<div class="small-4 large-4 columns">
<h3>Host</h3>
<p>Renting out your unused space could pay your bills
or fund your next vacation.</p>
<p><a href="#">Learn more about hosting</a></p>
</div>
<div class="small-6 large-4 columns">
<h3>Trust and Safety</h3>
<p>From Verified ID to our worldwide customer support
team, we've got your back.</p>
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<p><a href="#">Learn about trust at Airbnb</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Web faqja në Bootstrap

Figure 15 Ekzekutimi i programit me Bootstrap
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Web faqja ne Foundation

Figure 16 Ekzeutimi i programit me Foundation
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5. Përfundimi
Bootstrap dhe Foundation janë dy frameworkët më të përdorur për krijimin e web faqeve.
Nga krahasimi direkt i Bootstrap dhe Foundation, nuk është aq e thjeshtë të themi se cili
framework është më i përshtatshëm të përdoret.
Që të dy frameworkët kanë përparësitë dhe të metat e veta, dhe se cilin framework e
përdorim varet nga dëshira personale e zhvilluesit të aplikacionit.
Nëse na nevojitet një numer më i madh i stileve atëher Bootstrap është më mirë të përdoret.
Nëse zhvilluesi i aplikacionit preferon rems para pikselave atëher Foundation është më i
përshtatshëm. Nëse e zhvillojmë një web faqe dhe dëshirojmë që të përkrahet nga të gjithë
browserat, duke përfshirë edhe Internet Explorer atëher Bootstrap është frameworki i cili
duhet të përodret. Foundation përdoret në rastin kur dëshirojmë ta zhvillojmë një aplikacion
i cili do të zhvillohet së pari për paisje mobile.
Foundation na ofron më shumë mundësi të ndërhyjmë në framework, krahasuar me
Bootstrap i cili nuk na lejon që të ndërhyjmë në opcionet që ai na ofron.
Sistemi grid në këto dy raste është shumë i ngjashëm, ka dallime vetëm në terminologjinë e
shënimit të kodit. Tipologjia e kodit është pothuajse e njejtë për këta dy framework.
Përparësi e Foundation është grid sistemi i cili përdoret te listat renditëse.
Pra, vendimi se cilin framework ta përdoret varet nga kërkesat e web faqes që ne
dëshirojmë ta zhvillojmë.
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